Afstand houden, minimaal 1,5 meter, dat is het nieuwe normaal. Het is de basis van alle maatregelen die over ons uitgestort worden. Eerst in noodverordeningen, binnenkort naar alle waarschijnlijkheid in een spoedwet.

Waar we in de samenleving de afstand fysiek moeten bewaren, blijken de verschillende partijen in de zorg in tijden van crisis hand in hand de vijand, covid-19, te lijf te gaan in een tempo dat zijn weerga niet kent. In no time ontstaan er nieuwe formele en informele overlegstructuren, denken toezichthouders constructief mee met de aanbieders, wordt aan centrale capaciteitsplanning gedaan en worden schotten geslecht. Een groot compliment voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Op het moment dat ik dit schrijf, wordt bekend dat er voor het eerst sinds de uitbraak een dag niemand aan corona is overleden. De eerste golf is voorbij en hoewel de afstand bewaard moet blijven, normaliseert onze samenleving stukje bij beetje. Ook de zorg krijgt weer lucht. De eerste heidagen waarin raden van bestuur reflecteren op de afgelopen maanden, bedenken wat er goed ging en wat beter moet, vinden al plaats.

Met de lucht die terugkeert, ontstaan echter de eerste geschillen. Bijvoorbeeld: wordt de gederfde omzet van de organisaties wel compleet vergoed? Het in allerijl opgebouwde vertrouwen tussen de partijen wordt mogelijk nog sneller weer keihard afgebroken. Daar voorzie ik een enorm potentieel gevaar, mocht er toch een tweede golf komen. Want waarom zou je een partij vertrouwen die in het recente verleden zijn woord niet heeft gehouden? Ik zou zelf een beetje afstand houden.
